MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Phần mềm dạy nấu ăn

Timesheet của nhóm

Phiên bản: 1.0

Giáo viên hướng dẫn: Ngô Huy Biên

Lịch sử thay đổi tài liệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Mô tả** | **Tác giả** |
| 3/11/2016 | 1.0 | Phiên bản đầu tiên | Lê Tấn Vũ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Mục lục**

[**1. Ngô Chí Hải 1312168 3**](#_Toc465969207)

[**2. Nguyễn Minh Phú 1312447 3**](#_Toc465969208)

[**3. Lê Tấn Vũ 1312707 3**](#_Toc465969209)

[**4. Nguyễn Văn Lượng 1312353 5**](#_Toc465969210)

[**5. Trượng La Nha 1312735 6**](#_Toc465969211)

[**6. Đặng Xuân Quang 1312455 7**](#_Toc465969212)

[**7. Đào Minh Tuấn 1312655 8**](#_Toc465969213)

[**8. Võ Ngọc Bảo 1312037 10**](#_Toc465969214)

[**9. Trần Ngô Việt Hưng 1312271 11**](#_Toc465969215)

[**10. Nguyễn Ngọc Sơn 1312493 12**](#_Toc465969216)

# Ngô Chí Hải 1312168

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên Thành Viên: Ngô Chí Hải** |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Tính toán và ước tính ngân sách, thời gian, nhân lực và tài nguyên | 3.00 |
| **Thứ 6** | Viết báo cáo về kế hoạch Xây dựng qui trình phần mềm | 4.00 |
| **Thứ 7** | Xây dựng qui trình phần mềm | 2.00 |
| **Chủ nhật** | Xây dựng tài liệu tóm tắt dự án | 1.00 |
|  | Tổng | **10.00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** | Xây dựng tài liệu tóm tắt dự án | 2.00 |
| **Thứ 3** | Xây dựng tài liệu tóm tắt dự án | 2.00 |
| **Thứ 4** | Xây dựng tài liệu tóm tắt dự án | 1.00 |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 4.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 2.00 |
|  | Tổng | **11.00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** | Xác định rủi ro và cơ hội của dự án | 2.00 |
| **Thứ 3** | Dự đoán doanh thu dựa vào nhu cầu của khách hàng | 3.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | **Nghiêng cứu tính khả thi** | 4.00 |
| **Thứ 7** | **Phát thảo công việc** | 3.00 |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | **12.00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** | Phân công công việc cho nhóm code | 1.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Tổng hợp báo cáo | 3.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | **4.00** |

# Nguyễn Minh Phú 1312447

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên Thành Viên: Nguyễn Minh Phú** |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Ý tưởng cho chức năng của phần mềm | 4.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Các chứ năng chính của phần mềm | 4.00 |
|  | Tổng | **8.00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Xem xét lại các điểm khác biệt của dự án, cải tiến | 5.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 4.00 |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | **9.00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm việc** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** | Vẽ sơ đồ Use Case và đặc tả UseCase | 6.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | **Phân tích và thiết kế hệ thống** | 2.00 |
| **Thứ 7** | **Thiết kế kiến trúc triển khai** | 2.00 |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | **10.00** |

# Lê Tấn Vũ 1312707

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 3.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 3.00 |
| **Thứ 5** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 2.00 |
| **Thứ 6** | Xem xét lại các điểm khác biệt của dự án, cải tiến  Vẽ Domain Model | 3.00 |
| **Thứ 7** | Xem xét lại các điểm khác biệt của dự án, cải tiến | 3.00 |
| **Chủ nhật** | Xác định tác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 2.00 |
|  | Tổng | 13.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Vẽ sơ đồ Use Case và đặc tả UseCase | 3.00 |
| **Thứ 3** | Vẽ sơ đồ Use Case và đặc tả UseCase | 2.00 |
| **Thứ 4** | Xây dựng yêu cầu chức năng và phi chức năng | 2.00 |
| **Thứ 5** | Xây dựng yêu cầu chức năng và phi chức năng | 2.00 |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế kiến trúc Logic | 2.00 |
| **Chủ nhật** | Thiết kế sơ đồ màn hình | 2.00 |
|  | Tổng | 16.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Đặt tả chi tiết từng màn hình  Cài đặt Database | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 2.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Cài đặt chức năng | 2.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 11.00 |

# Nguyễn Văn Lượng 1312353

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 3.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** | Xây dựng các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 4** |  | 1.00 |
| **Thứ 5** | Phát thảo giao diện | 2.00 |
| **Thứ 6** | Phát thảo giao diện | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Xác định tKhảo sát xây dựng hệ thốngác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 4.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | 1.00 |
| **Thứ 3** | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | 2.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế danh sách các màn hình | 4.00 |
| **Chủ nhật** | Cài đặt chức năng | 2.00 |
|  | Tổng | 12.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Cài đặt chức năng | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Cài đặt chức năng | 4.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 14.00 |

# Trượng La Nha 1312735

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Viết báo cáo về kế hoạch | 2.00 |
| **Thứ 7** | Mục tiêu của dự án | 1.00 |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 3.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 1.00 |
| **Thứ 5** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 2.00 |
| **Thứ 6** | Xem xét lại các điểm khác biệt của dự án, cải tiến  Vẽ Domain Model | 3.00 |
| **Thứ 7** | Xem xét lại các điểm khác biệt của dự án, cải tiến | 1.00 |
| **Chủ nhật** | Xác định tác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 2.00 |
|  | Tổng | 9.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Vẽ sơ đồ Use Case và đặc tả UseCase | 1.00 |
| **Thứ 3** | Vẽ sơ đồ Use Case và đặc tả UseCase | 2.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Thiết kế cấu trúc file, thư mục | 3.00 |
| **Thứ 7** | Mô tả cơ sở dữ liệu | 2.00 |
| **Chủ nhật** |  | 2.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Kiểm thử chức năng | 2.00 |
| **Thứ 3** | Kiểm thử chức năng | 2.00 |
| **Thứ 4** | Kiểm thử chức năng | 2.00 |
| **Thứ 5** | Kiểm thử chức năng | 2.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 8.00 |

# Đặng Xuân Quang 1312455

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 3.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** | Xây dựng các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 4** |  | 1.00 |
| **Thứ 5** | Phát thảo giao diện | 2.00 |
| **Thứ 6** | Phát thảo giao diện | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Xác định tKhảo sát xây dựng hệ thốngác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 4.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | 1.00 |
| **Thứ 3** | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | 2.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế danh sách các màn hình | 4.00 |
| **Chủ nhật** | Cài đặt chức năng | 2.00 |
|  | Tổng | 12.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Cài đặt chức năng | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Cài đặt chức năng | 4.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 14.00 |

# Đào Minh Tuấn 1312655

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Các chứ năng chính của phần mềm | 1.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 1.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Xây dựng phạm vi thực hiện dự án | 3.00 |
| **Thứ 3** | Xây dựng các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Gặp khách hàng và lấy yêu cầu | 4.00 |
| **Thứ 6** | Những khó khăn khi lấy yêu cầu, nhu cầu thật sự của khách hàng | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 3.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 1.00 |
| **Thứ 3** | Xác định tác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 1.00 |
| **Thứ 4** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 3.00 |
| **Thứ 5** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 2.00 |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế danh sách các màn hình | 2.00 |
| **Chủ nhật** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 2.00 |
|  | Tổng | 14.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Đặt tả chi tiết từng màn hình | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Báo Cáo | 3.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 13.00 |

# Võ Ngọc Bảo 1312037

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Các chứ năng chính của phần mềm | 1.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 1.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Xây dựng phạm vi thực hiện dự án | 3.00 |
| **Thứ 3** | Xây dựng các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Gặp khách hàng và lấy yêu cầu | 4.00 |
| **Thứ 6** | Những khó khăn khi lấy yêu cầu, nhu cầu thật sự của khách hàng | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 3.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 1.00 |
| **Thứ 3** | Xác định tác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 1.00 |
| **Thứ 4** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 3.00 |
| **Thứ 5** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 2.00 |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế danh sách các màn hình | 2.00 |
| **Chủ nhật** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 2.00 |
|  | Tổng | 14.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Đặt tả chi tiết từng màn hình | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Báo Cáo | 3.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 13.00 |

# Trần Ngô Việt Hưng 1312271

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Xây dựng phạm vi thực hiện dự án | 3.00 |
| **Thứ 3** | Xây dựng các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** | Gặp khách hàng và lấy yêu cầu | 4.00 |
| **Thứ 6** | Những khó khăn khi lấy yêu cầu, nhu cầu thật sự của khách hàng | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 3.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Khảo sát những điểm thu hút của phần mềm đối thủ | 1.00 |
| **Thứ 3** | Xác định tác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 1.00 |
| **Thứ 4** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 3.00 |
| **Thứ 5** | Khảo sát xây dựng hệ thống | 2.00 |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế danh sách các màn hình | 2.00 |
| **Chủ nhật** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 2.00 |
|  | Tổng | 14.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Đặt tả chi tiết từng màn hình | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Báo Cáo | 3.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 13.00 |

# Nguyễn Ngọc Sơn 1312493

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần từ ngày 10/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** |  |  |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 3.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 17/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** |  |  |
| **Thứ 3** | Xây dựng các chứ năng chính của phần mềm | 3.00 |
| **Thứ 4** |  | 1.00 |
| **Thứ 5** | Phát thảo giao diện | 2.00 |
| **Thứ 6** | Phát thảo giao diện | 3.00 |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** | Xác định tKhảo sát xây dựng hệ thốngác nhân, các bên liên quan trong sơ đồ | 4.00 |
|  | Tổng | 10.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 24/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | 1.00 |
| **Thứ 3** | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | 2.00 |
| **Thứ 4** |  |  |
| **Thứ 5** |  |  |
| **Thứ 6** | Thiết kế kiến trúc triển khai | 3.00 |
| **Thứ 7** | Thiết kế danh sách các màn hình | 4.00 |
| **Chủ nhật** | Cài đặt chức năng | 2.00 |
|  | Tổng | 12.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần từ ngày 31/10/2016** | **Công việc** | **Số giờ làm** |
| **Thứ 2** | Cài đặt chức năng | 4.00 |
| **Thứ 3** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 4** | Cài đặt chức năng | 3.00 |
| **Thứ 5** | Cài đặt chức năng | 4.00 |
| **Thứ 6** |  |  |
| **Thứ 7** |  |  |
| **Chủ nhật** |  |  |
|  | Tổng | 14.00 |